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The examplary of the prophets in Kur'an is delivered to us in a way through the stories. Kur'an mentions the issues that have to be taken as example found in stories of previous prophets and nations. The state of being example of positive sides mentioned in prophets stories for humanity is valid for all communities and even it has feature of a warning
There is a reason of why this parable has told us. The believer might be tested by various hardships and calamities in his life. The important thing is that he has to be patient against these difficulties and troubles, he should behave accordingly by awarenes of knowing that all these are a test, and show an attitude that would be an example for other people. Kur'an tells us in particular of Hz. Ayyub, that we can face various difficulties in our life. Otherwise, to express that this parables only interests Hz. Ayyub means to shorten its aim. Since the parables mentioned in Kur'an are not only a story in terms of the reader, contrarily they contain the goals such as taking lesson, deliberation, take one sample and projecting and editing the future In Bible, a lots of information is exist about this parable These are narrations called Isra'iliyyat and authenticity of these is open to debate. The informations contained in these news are not the kinds of things that is acceptable for a prophet of Allah (SWT). Therefore, it would be the wrong attitude trying to understand this parable based on the reports called Isra'iliyyat. Instead of this, it would be a right approach to reach a result based on the informations of Kur'an ayats, eventhough limited numbered ayats related to this prophet of the epitome of patience are given. If the purpose of the parable is understanding the message it is easily apprehensible from the news of these limited number of ayats Eventhough some comments which is made as " Hz Ayyub was subjected to punishment of Allah (SWT) due to some of his negative behavior and rebellious act", we do not see them as sound comments. Behaviour of a prophet in such a way will bring along different troubles in terms of message brougth and being examplary to people. So that it would be a righter approach as saying that "this situation also came true within the framework of the laws revealed by Allah(SWT)"
There are many dimensions of Hz Ayyub's trial. He was subjected to a test of with his children, his spouse, his body and his goods. There are patience, gratitude, submission and prayer in his trial. He had lost everything, but nevertheless he had no rebellion against Allah (SWT), he had shown patience against troubles and calamities faced in submission. In response to his patience, Allah (SWT) gave back to him what he lost in fold, he succesfully had passed from the trial exposed.
Each prophet has a peculiar form of test and has an examplary behaviour showing against this trial. The trial of Hz Ayyub is to be patient against all kinds and amounts of sufferings and troubles. His attitude demonstrated in this event is important in terms of being examplary to other people. The other characteristics of Hz Ayyub is certainly also significant
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However, his most important attribute highlighted in this parable is the patience showed against the calamities. He became a model for the people with this patience. Every human can be exposed to a variety of problems, miseries and experience suffering in life. The duty of a believer in such a case is to be patient against all troubles and show his trust in his Lord. The believer only but so may get the felicity of world and hereafter, and gain the consent (love) of his Lord
As each prophet has a trial area, Hz. Ayyub has also a test area. He has shown a great fortitude, sincerity and submission by being patient to the calamities befell This must not be understood as meaning that a prophet is subjected to trial only in one area. This case is the event of outshine of that prophet by this trial area. This can be a benefit as follows. Kur'an wanted a matter or concept to be understood and settled well in people's minds. by highlighting a trial area. For the issue comes forth about Hz. Ayyub in our minds is his patience.
To make an evaluation, by bringing forth the oath of Hz. Ayyub made about his lady, means ignoring the message that was intended to be given in this parable. The important thing here is his patience showed, despite all these gruelings, diseases and losing his everything. The oath made about his lady and fulfillment of this oath is also significant in terms of prophet remains loyal to his promise given.
Hz. Ayyub has always kept his contact with his Lord alive despite all the disease he suffered from. He has acted with a conscious that all troubles and gruelings being faced are a means of trial. The prayer he made to get rid of these boredom is expressed in a very fine and delicate line. In a way, he had used a fine manner by saying " a trouble came to me, you are the Most Merciful of the mercifuls" and not saying indirectly "my Lord remove this scourge from me". He does not want what he wants directly from Allah (SWT). He has no desire for the removal of the nuisance due to his literary towards Allah (SWT). He is being in a different speaking style and communication with Allah (SWT) merely by putting forward his situation.
This case shows that the relationship of Allah(SWT) with his Messenger was established on a delicate balance. The speaking style here has also a nature that can be an example for us the believers. The believer is in a state of asking what he wants from His Lord in such a delicate balance. He has to express what he wants by always keeping the fact alive in his mind that he himself is a servant. This consciousness leads one first to know himself and later on knowing his Lord. Since the everything given to him as blessing was bestowed by absolute Creator (Allah-SWT). Also knowing from whom the blesssing come is the highest degree of gratitude.
Keywords: Eyyûb, Patience, Prayer, Prophethood, Kur'an.
Giriş
Kur'an, insanlığın yolunu aydınlatan ilahi bir kitaptır. Zira o, öngördüğü hayat prensipleriyle insanlığa rehberlik eder ve onlara dünya ve ahiret saadetini temin eder. Diğer kutsal kitaplar
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Volume 11/5 Winter 2016 peygamberler vasıtasıyla insanlara aktarıldığı gibi Kur'an da Hz. Peygamber vasıtasıyla insanlara tebliğ edilmiştir. Peygamberler Allah'tan gelen ilahi vahyi insanlara ulaştırmada herhangi bir eksiklik veya fazlalık yapamazlar.
Peygamberler, yaşadıkları toplumların içinden seçilmiş birer insan olup gönderildikleri toplumlarla aynı dili konuşurlar. Yaratılışta Hz. Âdem ile Hz. Îsâ dışında her peygamber bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya gelmiş, insana has özellikler taşımış, dünya işleriyle meşgul olmuş ve her insan gibi sonunda ölmüştür. Bütün peygamberler sâdık, dürüst, yaratana saygılı, yaratılmışlara şefkatli ve merhametli kimselerdir. (Yavuz, 2007: XXXIV/ 258) Peygamberlerin örnekliği bir bakıma Kur'an'da bize kıssalar yoluyla aktarılır. Kur'an geçmiş peygamberlerin ve milletlerin kıssalarında örnek alınması gereken hususlardan bahseder. Peygamber kıssalarında anlatılan olumlu yönlerin insanlığa örnek olma durumu, bütün toplumlar için geçerlidir ve hatta bir uyarıcı niteliğindedir.
"Andolsun onların (geçmiş peygamberler ve ümmetlerin) kıssalarında akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır..." (Yusuf, 12/111)Yani önceki peygamberler ile ümmetlerinin ve bilhassa Yusuf ve kardeşlerinin kıssasında temiz akıl sahibi kimseler için büyük bir ibret vardır. (Yazır, 1979: IV/2939) Âyette geçen ibret sözcüğü ise bilinen bir taraftan, bilinmeyen bir tarafa geçmek anlamına gelmektedir. Burada bununla kastedilen mana, düşünmek ve tefekkür etmektir. (Râzî, 1981: XVIII/ 232) Kıssalar Kur'an'da büyük bir yer teşkil ederler. Bunlar, geçmiş peygamberlerin yaşadıkları toplumlarda karşılaştıkları zorlukları, eziyetleri, bunlara karşı mücadelelerini ve sabırlarını anlatır.
Önceki kavimlerin ve peygamberlerin kıssalarını anlatmak, mesajı aktarırken Kur'an'ın en çok kullandığı yollardan birisidir. Bu kıssaların bir kısmı, aynı zamanda Kur'an indirilmeden önce Araplar arasında da anlatılıyordu. Ancak Kur'an bunları kendi üslûbu ve amaçları doğrultusunda yeniden inşa etmiştir. Aynı zamanda Hz. Muhammed ve ilk Müslümanlara bir tarih anlatımı konumundaki kıssalar, bütün insanlık için bir tarih bilinci oluşturma gayesini de güderler. (Paçacı, 2010: 96) Kur'an'da bazı peygamberlerin kıssalarının anlatıldığı bazılarınkinin ise anlatmadığı haber verilmiştir. (İlgili âyet için bkz: Nisâ, 4/164) Anlatılan Kur'an kıssalarında ise yer, şahıs ve zamandan ziyade mesaja vurgu yapılmıştır.
Kur'an kıssalarının gayesi, tevhit, ahiret, vahiy, peygamberlik gibi iman esaslarına vurgu yapmak, peygamberi ve mü'minleri teselli etmek, dinin tek olduğunu ortaya koymak, inananları her konuda uyarmak, öğüt vermek, ibret aldırmak şeklinde sıralanabilir. (Abay, 2007: 30-38; Öztürk, 2010: 37-38) Kur'an kıssalarında gözetilen amaçlar Kur'an'ın indiriliş hedefleriyle örtüşür. Bu bakımdan Â'râf, Hûd, Enbiyâ ve Şuarâ gibi sûrelerde anlatılan peygamber kıssaları, daha ziyade Allah'ın birliği, O'na itaat ve kulluk ana fikrine odaklanmıştır. Buna mukabil Ashâbü'l-Karye, Ashâbü'lKehf ve harap olmuş kasabaya uğrayan kişiye ait kıssalarda âhiret inancı, cennet ve cehennem hayatı işlenmiştir. Bütün peygamberlerin İslâm dinini tebliğ ettiğini, bu sebeple hepsinin de Allah'ın birliği ve âhiret inancı ile iyiliği emir, kötülükten nehiy gibi temel hedeflerde birleştiğini göstermek de yine kıssaların ana gayelerindendir. Nitekim A'râf, Hûd ve Enbiyâ gibi sûrelerde peygamber kıssalarının ardarda sıralanışı bu amacın gözetildiğini gösterir. Hz. Muhammed'in peygamber, Kur'an'ın vahiy mahsulü olduğunu ispat etmek de bu hedefler arasındadır. Çünkü Hz. Muhammed ümmî olduğu halde getirdiği kitapta hiç kimsenin -en azından Kur'an'ın ilk muhatapları olan Mekkelilerinbilmediği haber ve kıssaların yer alması bu gerçeği kanıtlar niteliktedir. (Şengül, 2002 : XXV/ 499) Kur'an bu kıssaları salt hikâye maksadıyla anlatmamakta, onları davetin hedefleri için
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International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/5 Winter 2016 kullanmaktadır. Bu nedenle kıssalar, her ne kadar peygamberlerin kısmen hayatlarından bahsediyor olsalar da, anlatım tarzları sadece anlatılan peygamberin hikâyesi ile sınırlı kalmayıp her seferinde Muhammedî davetin bir aşamasına uygun düşecek şekilde anlatılmıştır. (el-Câbirî, 2010: 384) Çoğunluğu Mekke döneminde anlatılan kıssalar ile tebliğin zor zamanlarında Peygamberimize ve Müslümanlara destek sağlanmıştır. Kur'an kıssalarında geçmiş peygamberlerin çağrıları karşısında karşılaştığı zorluklar, bu sıkıntıların ardından gelişen olaylar, Allah'ın bu peygamberlere verdiği destek ve inanmayan kavimlerin kötü bir sonla cezalandırılmaları ele alınmıştır. Bu sebeple benzer sıkıntılarla karşılaşan Müslümanların da bunları okuyarak, karşılaştıkları badirelerin ilk ve tek olmadığını anlamakla moral kazanmış (Paçacı, 2010: 97) ve motivasyonları artmıştır.
Kur'an kıssalarında tevhit, risalet ve ahiret gibi iman esasları önceki kavimler ve peygamberlerden örneklerle anlatılmıştır. Kıssalar yoluyla geçmiş toplulukların iyi davranışlarını ortaya koyan Kur'an, indiği toplumu bu tür davranışlara özendirmiştir. Başka bir deyişle Kur'an kıssaları Müslümanları eğitmek amacıyla kullanmıştır. Diğer taraftan kötülerin acı sonunu tasvir eden kıssalarla da muhatabın, kötü davranışlardan uzak durması sağlanmak istenmiştir. Ayrıca kıssalar yoluyla İslamiyet'in tarihteki örneklerine dair Müslümanların bir bilinç kazanması sağlanmıştır. (Paçacı, 2010: 96-97) Kur'an kıssalarının ortaya konuş biçimi kıssadan kıssaya, hatta bir kıssanın içindeki pasajdan pasaja farklılık arz eder. Muhatabın dikkatine sunulan dinî-ahlâkî mesaj kimi zaman teşbih, temsil, mecaz ve istiare gibi ebedî sanatlar ve tasvirler kullanılarak daha çarpıcı hâle getirilir. Bazen de kıssaya özellikle sıradan insanların kavrayış, bilgi ve en önemlisi de ilgi düzeyine hitap eden bazı anekdotlar eklenir. (Öztürk, 2010: 38) Bunun yanında aynı döneme ait farklı sûrede bulunan bir kıssanın konu bakımından benzerlik arz etmesi, diğer döneme ait sûredeki kıssada bu konunun yer almaması veya bir dönemdeki kıssada bulunan konunun diğer dönemdeki kıssalarda olmaması sûrenin nüzul döneme hakkında bize bir fikir verebilir. (Şahin, 2013: XIII-3/73) Kur'an kıssaları bir taraftan bize Muhammedî davetin önemli bir yönüne, yani önceki peygamberlerin kendi toplumları ile yaşadıkları tecrübelere yakından bakma imkânı vere geniş bir pencere durumundadır. Ayrıca bu kıssalar diğer taraftan da Kur'an'ın bir söylem biçimi durumundadır. Hasımlarına karşı bu edebi diyalektik söylem ile Kur'an onların söz konusu tecrübelerden dersler çıkarmalarını ister. (Câbirî, 2010: 383) Kur'an'da aktarılan kıssaların en önemli fonksiyonlarından birisi de, tarihte yaşayan insanlardan hayır tarafını temsil eden peygamberlerin "model şahsiyetler" olarak takdim edilmesi ve insanlara örnek olarak sunulmasıdır. (Baktır, 2003: VII-14/45 ) Bu model şahsiyetlerden yola çıkan kişi, peygamberleri örnek alarak dünyadaki yaşamını buna göre düzenleyebilir. Kur'an kıssalarında her fert kendi konumuna ve karakterine uygun bir örnek seçebilme imkânına sahiptir. Bu sebepledir ki her mümin, bu tarihi olayları okuduğu zaman onlarda anlatılan iyi kişileri takdir edip onlara benzemek, buna karşılık kötü karakterlerden de nefret edip onlar gibi olmaktan sakınmak ister. (Demirci, 2015: 150) Bu sebeple kıssalarda iyi ve kötünün modelleri ortaya konularak erdemlere ve ahlâkî olgunluğa teşvik edilmiş, kötüler ve kötülüklerden sakındırma amacı güdülmüştür. (Şengül, 2002: XXV/499) Aslında Kur'an kıssaları ferdin önüne iki farklı insan tipini koymuş ve ondan kendisi için uygun olan iyi karakteri tercih etmesini istemiştir. Bu uygun karakter, salah yani iyilik yolu tercih eden kimse; uygun olmayan karakter ise yeryüzünde fesat yani kötülük çıkaran kimsedir.
Aynı zamanda bir insan olan peygamberler bütün insanlığa örnektir. Çünkü peygamberlerin sıradan bir davranış düzeyi, tüm insanlık için bir model olmaya layık olacak kadar yüksektir. Zira
International Âyette "kulumuz" (Sâd, 38/41) diye bahsedilen Hz. Eyyûb, sabırlı insan örneği olarak bize tanıtılmıştır. (Selıgsohn, 1993 : IV/422) Onun en önemli vasfı sabrıdır. Zikredilen âyetlere göre Allah onu imtihana tabi tutmuş, o da başına gelen bütün hastalıklara rıza göstermiş, ailesinin yok olması gibi bela ve musibetlere karşı sabretmiş, buna karşılık olarak ta Allah kendisine kaybettiklerini ve bir mislini daha bahşetmiştir.
Her peygamberin kendine özgü bir imtihan alanı ve orada göstereceği örnek bir tavrı vardır. Hz. Eyyûb'un imtihan alanı ise onca dert ve belalardır ve tavrı da bunlara sabretmesidir. Kur'an, cinler ile insanların dünyaya gönderiliş amacının, Allah'a kulluk olduğunu ifade eder.
1 Allah, başka bir âyette kişinin kulluğunu yerine getirirken birtakım imtihanlara maruz kalacağını, bunun için de ölümü ve hayatı yarattığını belirtir. Hz. Eyyûb kıssasının anlatılmasındaki hikmet Allah'a bağlanmanın önemini dar zamanda sabretmenin üstünlüğünü ve kendisine yalvaranları Allah'ın darlıktan kurtaracağını ortaya koymaktır. Dünya bir imtihan alanı olduğu için başa gelen belalarda kulun dayanma gücü ve Allah'a bağlılık derecesi sınanır. (Ateş, 1989 : V/517) Kişinin imtihana tabi tutulma olayı, insanlar arasında farklı şekillerde tezahür edebilir. Nitekim bir hadiste Hz. Peygamber: "İnsanların en şiddetli belâya duçar kalanları peygamberler, sonra sâlih kişiler sonra derece derece onlara benzeyenlerdir" (Buhârî, "Merđâ", 3; Tirmizî, "Zühd", 56; İbn Mâce, "Fiten", 23; Dârimî, "Reķāiķ", 67) İbrahim'e İsmâil'e, İshâk'a, Yâkub'a, esbâta (torunlara) , İsa'ya, Eyyûb'a, Yunus'a, Hârun'a ve Süleyman'a da vahyettik ve Dâvud'a Zebur'u verdik." (Nisâ, 4/163) Bu âyete göre Yüce Allah, daha önceki peygamberlere de buyruklarını, gökten kitap indirerek değil, vahiy yoluyla bildirdiğini belirterek Nuh'a ve ondan sonra gelen İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Ya'kub'a, Ya'kup oğullarına, Îsâ'ya, Eyyûb'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettiğini, Davud'a da Zebur'u verdiğini açıklamaktadır. (Ateş, 1989: II/412; Reşid Rıza, 2007 : VI/49) Bu sebeple denilebilir ki nübüvvet vahiy esasına dayanır. Vahye muhatap olan peygamber, kendisine iradesi dışında telkin edilen hususların Allah'tan geldiğine dair kesin bir bilgiye sahip olur. İlâhî vahye muhatap olmak ise Allah'ın belirlemesiyle gerçekleşir. (Yavuz, 2007 : XXXIII/281) Bu demektir ki peygamberlik, Allah vergisi vahiy ile olan bir durumdur. Yani bütün peygamberler ilâhî vahy ile peygamber olmuşlardır. (Yazır, 1979 : III/1524) Nitekim kelâmcılar, peygamberliğin yalnızca Allah tarafından seçilmekle mümkün olacağı görüşünde ittifak etmiştir. Bir insanın, üstün ahlâka sahip olmak, çok ibadet etmek gibi nitelikleriyle peygamberlik mertebesine erişmesi mümkün değildir. (Yavuz, 2007: XXXIV/260 davetin zor ve meşakkatli bir yol olduğunu göstermiştir. Hz. Eyyûb de bu yolda belalara ve sıkıntılara maruz kalan fakat sabrıyla temayüz eden bir şahsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır.
Peygamberlerin İyilerden ve Bütün İnsanlardan Üstün Olması
Peygamberlerin Allah tarafından seçilmeleri, risalet olayının çok önemli bir boyutudur. Diğer taraftan onların toplumda örnek olacak insanlar arasında seçilmeleri ise nübüvvet olayının diğer önemli boyutudur. Onlar, her ne kadar Allah tarafından seçilerek peygamber olsalar da gösterdikleri ahlaki ve fikri meziyetleri ile diğer insanlardan ayrılır. Peygamberî gelenek, onların hayatları, yaşayışları, ilişkileri, ahlakları ve toplum nezdindeki saygınlıkları itibariyle yaşadıkları toplumda farklı bir konuma sahip olduklarını bize haber vermektedir. Onlar hem iyilerden hem de gösterdikleri üstün nitelikleri dolayısıyla diğer insanlardan farklıdır. Yoksa onların, bir beşer olarak diğer insanlardan herhangi bir farkı yoktur.
Peygamberlerin doğru yola eriştirilmeleri, iyi olmaları nedeniyle ödüllendirilmeleri ve diğer insanlardan üstün olmaları Kur'an'da şöyle ifade edilmektedir: "Ona (İbrahim'e) Ishak'ı ve Yakub'u bağışladık; her birini doğru yola eriştirdik. Daha önce Nuh'u ve onun soyundan olan Dâvud'u, Süleyman'ı, Eyyûb'u, Yûsuf'u, Mûsa'yı ve Hârun'u -Biz iyileri böyle ödüllendiririz-; Zekeriya'yı, Yahyâ'yı, İsa'yı ve İlyâs'ı -hepsi de iyilerdendi-; İsmail'i, Elyesa'ı, Yunus'u ve Lût'u Allah bu peygamberlere hidâyet edip bunların atalarından, soylarından ve kardeşlerinden de birçok kimseyi seçip doğru yola ilettiğini açıklamakta; bunların Allah'ın hidâyeti sayesinde seçildiklerini, eğer Allah'a ortak koşmuş olsalardı bütün iyiliklerinin boşa gitmiş olacağını bildirmektedir. (Ateş, 1989 : III/179) İsimleri sayılan bu yüce kafile ihsanlara nail olmuş, Allah tarafından seçilmiş ve Allah'ın doğru yoluna iletilmiştir. (Seyyid Kutup, 2012 : V/317) Peygamberlerin yüce bir mertebeye sahip olması, Allah'ın elçisi olması yani Allah'tan haber getirmesi sebebiyledir. (Şimşek, 2012: 98) Hz. Eyyûb, yukarıda sayılan peygamberler arasında yer alır. Diğer peygamberlerin vasıfları ne ise o da aynı vasıflara sahiptir. O da doğru yola erişenlerden, iyilerden ve mükâfata erenlerdendir. Peygamber olması hasebiyle de diğer insanlardan farklıdır.
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O, Kur'an'da ismi geçen Peygamberler arasında yer alır. Kur'an'da kendisinden "kulumuz" (Sâd, 38/41) diye bahsedilir ve sabrı sebebiyle de örnek bir şahsiyet olarak gösterilir. (Sâd, 38/44)Yine Kur'an'a göre Allah, Hz. Eyyûb'u çeşitli bela ve sıkıntılarla imtihana tabi tutmuş, kendisi bu deneme sürecinden başarıyla çıkmış, isyan etmemiş, kulluğunu hakkıyla yerine getirmiş Allah'a yalvarmış ve bu sebeple de eski haline getirilmiş, en sonunda ailesini ve servetini misliyle tekrar kazanmıştır. (Enbiyâ, 83-84) Ayrıca başka âyetlerde şeytanın kendisine musallat olduğu, bir yorgunluk ve eziyet verdiği ve bu durumdan kurtulmak için Allah'a dua ettiğinden bahsedilmiştir. Allah kendisine ayağını yere vurmasını çıkan su ile yıkanmasını ve içmesini istemiş, netice de bütün sıkıntıları ve dertleri ortadan kalkmıştır. Hanımı ile olan ilişkisinde ise eline bir demet sap olarak yeminini yerine getirmesi kendisinden istenmiştir. (Sâd, (41) (42) (43) (44) Eski Ahitte yer alan bilgilere göre Hz. Eyyûb Uts diyarından, kâmil ve doğru bir adam, Allah'tan korkan ve çekinen bir kimsedir. Kendisinin yedi oğlu ve üç kızı vardı. Mal olarak yedi bin koyunu, üç bin devesi ve beş yüz çift öküzü, beş yüz dişi eşeği ve pek çok kölesi vardı. Bir gün Rab şeytana, "Kulum Eyyûb'e iyice baktın mı? Çünkü dünyada onun gibisi yok; kâmil ve doğru adamdır; Allah'tan korkar ve kötülükten sakınır" deyince şeytan, Eyyûb'ün servetini elinden almasından kaygı duyduğu için Allah'tan korktuğunu iddia eder. Bunun üzerine Rab Eyyûb'ü denemek için şeytana onu yoksullaştırma imkânı verir. Rabbin izniyle şeytan tarafından çocukları öldürülüp malları çalınmak ve telef edilmek suretiyle imtihana çekilen Eyyûb, şeytanın beklediğinin aksine bütün bu felâketleri büyük bir tevekkül ve teslimiyetle karşılayarak Allah'a secde eder ve "Anamın bağrından çıplak çıktım ve toprağın bağrına çıplak döneceğim; Rab verdi ve Rab aldı. Rabbin ismi mübarek olsun" der. Bu işin hepsinde Eyyûb suç işlemedi ve Allah'a uygunsuzluk yüklemedi. (Eski Ahit (Tevrat), Eyub, 500-501; Harman, 1995: XII/17) Kişisel özellik olarak Hz. Eyyûb'un çok dindar ve cömert olduğu ifade edilir. O, uzun boylu, büyük başlı, kıvırcık saçlı, güzel gözlü, kısa boyunlu, iri kollu ve bacaklıdır. Zenginliği ise çok fazladır. Aynı zamanda o, öksüzlerin müşfik bir babası ve dulların koruyucusudur. Allah kendisini, peygamber olarak, memleketinin ahalisine göndermiştir. (Selıgsohn, 1993 (Selıgsohn, 1993: IV/423) Hz. Eyyûb ile ilgili, Kur'an'ı Kerim'de fazla bilgi yoktur. Sadece belirli âyetlerde kendisinden bahsedilmiştir. Hal böyle iken tarih, kasas ve tefsir kitaplarında onunla ilgili birçok bilgiye yer verilmiştir. Maalesef Eyyûb konusunda diğer din mensuplarından ne duyulmuş ise doğru mu, yanlış mı olduğu araştırılmadan kitaplara geçirilmiş ve bu arada Kitab-ı Mukaddes'in bir bölümünü oluşturan "Eyup" kitabı olduğu gibi aktarılmıştır. (Aydemir, 1992: 97) Hz. Eyyûb'un kime gönderildiğine ilişkin bir bilgi âyetlerde mevcut değildir. Kavmiyle olan mücadelesiyle ilgili olarak Kur'an da herhangi bir bilgi yoktur. Onunla ilgili öne çıkan husus kendisine isabet eden sıkıntılara katlanması ve bunlara büyük bir sabır göstermesidir. Peygamberlere gelen musibetler, aynı zamanda onların imtihanlarıdır. Nitekim Hz. Peygamber'e yapılan onca eziyet, işkence, hakaret vb. gibi şeyler onun yaptığı herhangi bir yanlış dolayısıyla değil, Allah tarafından bir imtihana tabi tutulması dolayısıyladır. Yoksa bütün peygamberler o manada bir imtihan sürecinden geçmiştir. Ayrıca peygamberlerin bir vasfı da ismettir. İsmet sözlükte "engel olmak, gelebilecek zararları bertaraf edip korumak" anlamına gelen a-s-m kökünden türemiş bir isimdir. Kelâm literatüründe ise "peygamberlerin Allah tarafından günah işlemekten korunmasıdır." Kur'an'ın temel kavramlarından olan sabır (Sabır kavramıyla ilgili daha geniş malumat için bkz: Doğan, 2014: V/93-130; Tutar, 1999: IV/137-144; Karagöz, 2002: XXXVIII-1/5-22; Önal, 2008: XLIV-4/51-74; Demirci, 2002: XII/263-285; Doğan ve Gülmez, 2014: XXXXII/263-279; Tarhan, 1998: I-5/44-47; Soysaldı, 1997 : II/103-111) Peygamberlerin ve müminlerin temel vasıflarından biridir. Peygamberler Allah'tan aldıkları vahyi kavimlerine ulaştırırken onların hakaret, yalanlama ve işkencelerine karşı sabırlarıyla karşılık vermişlerdir. Bu açıdan peygamberlerin hayatında sabır çok önemli bir yer tutar.
Sabır kelimesi, Arapça "s-b-r" kökünden gelmekte olup "hapsetmek", "kişinin istediği şeyden kendisini alıkoyması" ve "kendine hâkim olma" gibi anlamlara gelir. (Cevherî, 1999: II/392; İbn Manzûr, t.y.: VIII/193; Zebîdî, :12/141; Ünal, 2011: 413) Aynı zamanda "sabr" bir kimseyi bir nesneden alıkoymak manasına gelir. (Mütercim Âsım Efendi, 2013: II/2085) Sözlükte "engellemek, hapsetmek, güçlü ve dirençli olmak" anlamlarındaki sabr kelimesi bir ahlâk terimi olarak "üzüntü, başa gelen sıkıntı ve belâlar karşısında direnç gösterme; Allah'a ibadette devam ve isyandan sürekli kaçmaya; olumsuzlukları olumlu kılmak için gösterilen metanet" gibi mânalara geldiği, karşıtının ceza (telâş, kaygı, yakınma) olduğu belirtilmektedir. (Çağrıcı, 2008: XXXV/337; Cebecioğlu, 2009: 529) Ayrıca sabır Allah'ın dışında ve O'na karşı musibetin eleminden meydana gelen şikâyeti terk etmek, sızlanmamak, yakınmamak ve kendini acındırmamak (Cürcanî, 2007: 206; Uludağ, 2001 : 302) olarak da tanımlanmıştır.
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Volume 11/5 Winter 2016 "Sa-be-ra" fiili mef'ul sigasında "alâ" harfi cer'i ile sabırlı veya sabit olmak anlamına gelir. (Penrice, 2010: 172) Sabr 'aleˈş-şidde (şiddete karşı sabr), ona karşı nefsi, söz ve fiil ile karşılık vermekten engellemek anlamına gelir. Sabr 'aniˈş-şey (bir şeye sabır), nefsin o işi yapmaktan alıkonulması anlamına gelir. Sabertu 'alâ hutûbi'd-dehr (zamanın güçlüklerine sabrettim) ifadesi, "o güçlükler karşısında üzülmekten kendimi alıkoydum" anlamındadır. (el-Askerî, 2013: 293) "Bağlamak" anlamında da kullanılan sabır "ḳatelehu ṣabran" ifadesinde olduğu gibi "onu sıkıca yakalayarak öldürdü" anlamına gelir. (Wensick, 1993 : X/3) Bir başka görüşe göre sabır, kişinin nefsini, akıl ve dinin gerektirdiği hususlar üzerinde veya onların onu hapsetmeyi gerektirdiği hususlara karşı dikkatli davranması şeklinde tanımlanmıştır. "Sabır" kelimesi, aslında genel anlamlı bir lafızdır. Bu nedenle kullanıldığı farklı yerlere göre aynı kökten gelen isim türevlerinde farklı anlamlar kazanmıştır. Eğer nefsin engellenmesi bir musibetten dolayı ise ona sadece "sabır"; bunun zıddına da "feryat" denilmiştir. Eğer sabır göstermek savaşta ise bunun ismi kahramanlık; zıddı ise korkaklık olur. (İsfahânî, 2009: 474) (Gazâlî, 1975 : IV/142) Izutsu (ö. 1993) sabrı "tahammüllü olmak", "sebatkârlık" veya "dayanıklılık" olarak tarif etmektedir. Ona göre bu kelime semantik açıdan, başlarına gelene sabır gösteremeyen ve kolaylıkla öfkeye kapılıp şiddete başvuranlar için kullanılan ceza sözcüğünün karşılığıdır. Bu, sabrın; sıkıntılı ve acılı durumlarda itidali korumak ve dava yolunda karşılaşılan her türlü güçlüğün üstesinden gelmek için gerekli ruh direncine sahip olmak anlamına geldiğini ortaya koymaktadır. Nitekim o bir âyette (İbrahim, 14/21) bu iki niteliğin birbirlerinin zıddı olarak kullanıldığını, bu sözleri kıyamet günü cehenneme giren kâfirlerin söylediğini 3 aktarır. (Izutsu, 2013 : 177) Abdülkerim Kuşeyrî (ö. 465/1072) ise kulun iradesi ile kazandığı şeylere sabır, iradesi haricinde olan şeylere gösterdiği sabır, Allah emrini yerine getirmede gösterilen sabır, yasakladığından uzak durmada gösterilen sabır (Kuşeyrî, 1991: 324) olarak çeşitli kısımlara ayırır. Ayrıca seyrusülukta sabır makamının önemini de vurgulamak gerekir. (Kabakçılı, 2013: 8-12/624) Sabır Kur'an'da çeşitli vesilelerle ve sıklıkla vurgulanan kavramlardan biridir. Kur'an'ın ifadesine göre Allah insanları korku, açlık, yoksulluk, yakınların ölümü, ürün kaybı gibi musibetlerle imtihan eder. Bu musibetleri sabırla karşılayan ve Allah'a teslimiyet gösterenler rablerinin lütfuna ve rahmetine kavuşur, ayrıca ebedi kurtuluşa da ererler. (Bakara, 2/155-157) Kur'an, Allah'ın sabredenlerle beraber olduğundan (Bakara, 2/153) sabredenlere mükâfatlarının hesapsız ödeneceğinden (Zümer, 39/10) Rablerinin onları çok bağışlayıp, çok merhamet edeceğinden (Nahl, 16/110) Kur'an'da sabır kavramıyla öne çıkan şahsiyet Hz. Eyyûb'tur. O çok çeşitli hastalık ve belalar ile imtihan edilmiştir. O bu durumda bile rabbine karşı hiçbir serzeniş ve bir şikâyette bulunmamış, aksine başına gelen bütün bela ve musibetlere sabretmiş ve teslimiyet göstermiştir. Bu durum âyette şu şekilde ifade edilmiştir: XXVI/213) O, şiddetli bir hastalığa yakalanmış olması, mal ve servetini kaybetmesi ve tüm yakınlarının kendisinden yüz çevirmesinden ziyade, şeytanın ona vesvese yoluyla eziyet etmesinden yakınıyordu. O, "şeytan bana vesvese vererek, umutsuz olmamı istiyor, beni nankör olmaya itiyor ve sabretmemem için elinden geleni yapıyor" demek istiyordu. (Mevdûdi, 1996 : V/79) Hz. Eyyûb bu azabın bir sonucu olarak hayata karşı bir bezginlik hissetmiştir. Hissettiği müthiş ümitsizlik ve bezginliğin temelde şeytanın vesvesesi olarak tanımlanan şeyin sonucu olduğu görülür. Hz. Eyyûb'un kıssasının yukarıdaki anlatımından çıkarılacak ahlaki sonuç budur. (Esed, 1997: III/929) Başına gelen bunca meşakkat, yorgunluk, hastalık malının yok olması ve çocuklarının gitmesine karşın Hz. Eyyûb, yine de Rabbine karşı herhangi bir serzenişte bulunmamış, daima rabbine şükreden bir kul konumunu sürdürmüştür. Bir bakıma o, bir insanı ve onun hayatını derinden etkileyecek bütün belalara maruz kalmış ve bu şekilde imtihana tabi tutulmuştur. Bütün bunlara rağmen o bu belalara sabretmiş, isyan etmemiş ve belki de çok az kişinin yapabileceği bir sabır örneği göstermiştir. Bütün bu şartlar düşünüldüğünde ve onun gösterdiği sabrın süresi göze alındığında yaptığı işin değeri, çok daha iyi anlaşılır.
Yine bu âyetlerde Yüce Allah Hz. Muhammed'e kitapta Eyyûb'u da anmasını, onun sabrını düşünmesini tavsiye etmiştir. Hz. Eyyûb salih bir kul olarak Allah'ın imtihanından geçmiş, malı ve çocukları elinden alındığı ve uzun süre kendisine ıstırap veren bir hastalığa yakalandığı halde Allah'a olan güvenini kaybetmemiş, O'na yönelip yalvarmaktan, derdini O'na arz etmekten geri durmamıştır. Bütün bunların neticesinde de Allah ona şifa vermiş, ailesini, çocuklarını ve malını eskisinden bir kat da fazla olarak kendisine vermiştir. (Ateş, 1989 : VII/475) Bu sebeple Allah Hz.
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Peygamberden kendi kavmine Eyyûb'un, hastalığı karşısındaki sabrını hatırlatmasını istemiştir. (Zuhaylî, 2007 İmtihan olayı söz konusu edilmişken, "kulluk yapanlar" a işaret edilmesinin özel bir anlamı vardır. Çünkü kulluk edenler imtihanlar ve musibetlerle karşı karşıya kalırlar. İbadetin, inanç sisteminin ve imanın insana getirdiği yükümlülükler, ağır birer imtihandır. İnanç herhalde dudaklardan dökülen kuru ve işlevsiz bir sözden ibaret değildir. Her dileyenin dilediği gibi ileri sürdüğü bir iddia hiç değildir. Dolayısıyla ibadet edenlerin imtihanı başarıyla geçmeleri için sabretmeleri bir zorunluluktur. (Seyyid Kutup, 2012 : X/162-163) Bu yüzden Hz. Eyyûb, bir peygamber olduğu için Allah'ın hikmetine göre davranmıştır, çünkü o sabrın ne olduğunu çok iyi biliyordu. (İbnü'l-Arabî, 2013: 190) Mü'min, bu dünyada meydana gelen iyi ve kötü her şeyin Rabbinin kudreti ve iradesi dâhilinde olduğunu bilir. Nefsinde, evladında ve malında hoşlanmadığı bir musibet ile karşı karşıya geldiğinde, bu hoş olmayan olayı güzel bir sabırla karşılar ve bu olayların kendi iradesi üzerinde mutlak bir iradesi olan Rabbinin bilgisi ve gücü dâhilinde olduğuna iman eder. Bu sebeple başa gelenlere rıza gösterir, teslim olur ve sabreder. (Önal, 2008 : XII-2/13) Hz. Eyyûb'un kıssasının beyan edilmesindeki amaç, siyak ve sibaktan anlaşıldığına göre, Müslümanlara ne kadar büyük olursa olsun bir musibete uğradıklarında sabretmeleri ve sadece Allah'tan yardım istemeleri gerektiğini öğretmektir. Çünkü uğradığı musibetin (imtihanın) süresi uzamış olsa da, bir kul Allah'tan ümidini keserek, başka herhangi bir şeye sığınmamalı ve bunun Allah'tan geldiğini bilmelidir. Bu kıssa da Hz. Eyyûb da sabretmiş ve sonunda Allah Teâlâ kendisine mal ve sıhhatini yeniden iade etmiştir. Bu şekilde musibete duçar olan kimse, vesveseye düşmesine rağmen, sabrettiği takdirde, Allah, Hz. Eyyûb'a gösterdiği gibi, ona da bir çıkış yolu gösterir. (Mevdûdi, 1996 : V/81) Allah'ın yarattığı bir grup insan, kâfirleşmiş, büyüklenmiş, mal ve çocukla övünür hale gelmiş iken bir kısmı da Hz. Eyyûb'de olduğu gibi Allah için bütün samimiyetiyle hastalık, sıhhat, zenginlik, fakirlik, zayıflık ve kuvvetli olma durumlarında O'na yönelen konumunda bulunmaktadır. O çok serveti bulunan, rahat bir yaşam süren, nimete isyan etmeyen bir durumda idi. Hz. Eyyûb salih kullardan olup şiddetli imtihanlara maruz kalmasına karşın sabretmiş verilen nimetin elinden alınmasına kızmamıştır. Bu sebeple Allah ona zorluk ve darlıktan sonra kolaylık bahşetmiş O'nun bağışlamasını ve inayetini hak etmiştir. Bu örnekten hareketle Müslümanlara düşen tavır Allah'a yönelmeleri, O'na karşı samimi olmaları, kolaylık anında O'na şükretmeleri, zorluk anında sabretmeleri olmalıdır. (İzzet Derveze, 1998: I/396-397) Kur'an'da Hz. Eyyûb'un tam bir teslimiyeti gösterdiğine şahit oluyoruz. Her sabırda aslında bir teslimiyet vardır. O, bu teslimiyeti onca meşakkat, sıkıntı ve belaya rağmen hiçbir serzenişte ve isyanda bulunmadan sabrederek göstermiştir. Bunca sıkıntıya ve belaya rağmen bir insanın bunlara sabretmesi takdir edilecek bir davranıştır. İşte bu ahlakî erdemi gösteren insan diğer insanlar için model ve örnek bir şahsiyettir. Çünkü birçok kimsenin başaramayacağı zor ve yıllar süren bir işi başarmış ve bu yönüyle de takdiri etmiştir.
b. Dua
Allah'a çokça yakarma ve yalvarma anlamına gelen dua, Kur'an'da çeşitli vesilelerle zikredilen temel kavramlardandır. Zira peygamberler darlık ve imtihan durumlarında rablerine dua ederek O'nun yardımını talep etmişlerdir. Peygamberleri takip eden inananlar da aynı metodu uygulamış duadan müstağni kalmamışlardır. Allah da duaya önem verdiğini şu âyetle ortaya koymuştur: " (Ey Muhammed!) Süleyman, 2004: 377-380 ) Dua nida anlamlı bir edâ ile sesi yükseltmek anlamına gelir. Bir Arap, arkadaşına, "sesimizin daha uzağa gitmesi için benimle birlikte nida et" der. Duanın formu ise, yüksek sesle de kısık sesle de olabilir. (el-Askerî, 2013: 28) Dua, ziyafete davet etmek, çağırmak, göreve çağırmak; istemek dilemek; dua etmek, davet etmek, halini arz etmek, yalvarış, yakarış anlamlarına gelir. (Penrice, 2010: 103; Uludağ, 2001: 111; Cebecioğlu, 2009: 173) Dua, Allah'a rağbet manasındadır ki niyaz ve yakarma ile Hak Teâlâ'nın dergâhından hayr ve rahmet ricasında bulunmaktır. (Mütercim Âsım Efendi, 2013 : VI/5739) Dua, (Bu konuda bkz: Kabakçılı, 2011: X-38/348-366) ihtiyaç anahtarıdır, ihtiyaç sahiplerinin istirahat mahallidir, sıkıntıda kalanların sığınağı, dert ve hacet sahiplerinin nefes aldıkları bir alandır. (Kuşeyrî, 1991: 431) Dua, insanın halini Allah'a arz etmesi ve O'na niyazda bulunması, kalbin derinliklerinden doğan duyguların dil ile ifade edilmesiyle kendini gösteren sözlü kulluk tavrının bir göstergesidir. (Pak, 1999: 284) Dua, kul ile Rabbi arasında bir köprüdür. Dua âcizin güçlüden istemesidir. Dua gönülden bir yakarıştır. Dua merhametlinin merhametine insanın sığınması, kulun acizliğini itiraf etmesidir. Muhtacın ihtiyaç sahibi olduğunu ilan etmesidir. Dua, kanaatimizce sadece sıkıntılı anlarımızda değil bolluk ve refah anlarımızda da başvurulacak bir eylemdir. Dua aslında bir bakıma insanı yoktan var eden âlemleri yaratan Allah'a bir teşekkür, bir şükran ifadesidir. Dua, kişinin Allah'la konuşması, O'na yükselmesi, şah damarından daha yakın olan Allah'la iletişime geçmesidir.
Dua insanın tekebbür ve istiğnadan vazgeçip, Allah'ın mutlak kudretini, adaletini kavraması ve O'na boyun eğmesidir. Allah kâinat nizamına, fert ve toplumların bağlı bulunduğu zorunlu yasalara ters düşmeyen duaları kabul edeceğini vadetmektedir. Dua insanın kendi ihmâllerini ikmal eden bir ikbal kapısı değildir. İnsan ancak kendi sorumluluğunu, tamamıyla yerine getirdikten sonra, istediği neticeyi engelleyebilecek gelişmeleri aşma hususunda Allah'tan yardım isteyebilir. (Özsoy ve Güler, 2004: 401) Dua bazen insanın kendi hatalarından dolayı Allah'ın rahmetine ve merhametine sığınmadır. Nitekim Hz. Yunus işlediği hatadan dolayı balığın karnına düşmüş ve buradan yaptığı dua neticesinde kurtulmuştur. Çünkü insan bünyesinde hata ihtimalini barındıran bir varlıktır. Hatadan beri olamadığına göre dua edip bu hatasından dönmesi de insanın bir özelliği olarak zikredilebilir. Her ne kadar bu örnekte olduğu gibi Hz. Yunus tövbe etse de duanın anlamı olan bir yalvarma ve yakarma durumunda olduğu da aşikârdır. Çünkü burada aynı zamanda balığın karnında bir yardıma çağırma durumu vardır. (Daha fazla bilgi için bkz: Kabakçılı, 2011: X-36/369-380) Dua ve ibadet, ister kişisel ister toplumsal olsun kâinatın dehşet verici sessizliği içinde insanoğlunun kendisine bir cevap bulmak için hissettiği derin hasret ve iştiyakın ifadesidir. Bu öyle bir buluşun benzeri olmayan sürecidir ki, onunla hakikati arayan, kendi zatını inkâr ettiği zaman kendi zatını ispatlamış olur ve böylece kâinat hayatında dinamik ve faal bir unsur olarak kendi değerini ve yerini keşfeder. (İkbal, t.y.: 129) Bu iştiyak insanın ruhunda yaşadığı, bir kendine dönüşü ve oradan da Rabbini hatırlamasını vesile olan bir durumdur. Bir bakıma dua, kul ile Allah arasında bir diyalogdur. Bunun gerçekleşmesi için de Allah ilk önce insanı kendi varlığından haberdar etmiş, insan da varlığını benimsediği bu yüce kudret karşısında duyduğu saygı ve ümit hisleriyle kendisinden daha üstün olanla irtibat ihtiyacını duymuştur. Böylece dua ile kurulan irtibat neticesinde
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 11/5 Winter 2016 insanın bir taraftan kendi ihtiyaç ve eksiklerinin telafisini, diğer taraftan da daha mükemmele ulaşmasını hedefleyen bir diyalog vasıtası olmuştur. (Pak, 1999: 284) Aynı zamanda dua Allah'ı murâkabenin en büyük vasıtasıdır. Kul dua vasıtası ile daima yaratıcısı ile iletişimde bulunur. Dua vasıtasıyla insan, Allah'a olan isteklerini, acizliğini, hatalarını vs. arz ederek O'nunla murâkabe bulunarak rabbi ile daim surette beraber olur. (Erten, 2014: IX-11/220) Hz. Eyyûb çektiği sıkıntı ve meşakkatlerden sonra rabbine nida etmiş ve ondan yardım dilemiş, kendisine isabet eden dert ve kedere sabrederek rabbine niyazda bulunmuştur: Hz. Eyyûb'un yaptığı duanın sözleri çok ilgi çekicidir. Zira o, duasında sıkıntısından bahsetmiş, fakat rabbi için: "Sen merhametlilerin en merhametlisisin" demekten başka bir şey söylememiştir. Bu, onun sabırlı, soylu ve mutmain olan kişiliğe sahip olduğunun bir göstergesidir. (Mevdûdi, 1996 : III/325) O, çekingenliğinden ötürü Rabbinden üzerindeki musibetleri kaldırmasını istememiştir. Her şeyi Allah'a havale etmiş, O'nun ilmine güvenmiştir. Zira rabbi halini bildiği için onun dua ederek herhangi bir şey istemesi lüzumsuzdur. İşte Hz. Eyyûb rabbine böyle bir edep ve güven içerisinde yöneldiği anda Allah onun duasını kabul etmiştir. (Seyyid Kutup, 2012: X/162) Rivâyet edilir ki Hz. Eyyûb'un duası şöyle idi: "Rabbim biliyorsun ki dilimle söylediğim kalbimdekine ters değildir. Gözümün gördüğünü kalbim istemedi. Sahip olduklarım beni şımartmadı. Yanımda bir yetim olmadıkça yemek yemedim. Tok ve giyinik bir şekilde yanımda aç ve açıkta biri oldukça gecelemedim." Allah bu dua üzerine onun sıkıntısını kaldırdı. (Zamahşerî, 2009: IV/ 95) Hz. Eyyûb, Kur'an'da güçlüklere göğüs germedeki erdemiyle (sabr) kişileştirilen bir peygamber olarak peygamberler halkasının içinde yer almaktadır. (Esed, 1997 : II/661) Bu âyette Allah kuluna şunu öğretmiştir: Kişi kendisine isabet eden zararı kaldırması için Allah'a dua ettiğinde onun sabrını yermek için bunu yapmamıştır, bilakis Allah'la beraber O'nun meşakkatine tahammül ederek bir mukavemet göstersin diye yapmıştır. (Cürcanî, 2007: 206) Hz. Eyyûb dert ve sıkıntıların da en az Allah'tan gelen huzur ve mutluluklar kadar değerli olduğunun farkına varmış, ağır hastalığın yol açtığı derin umutsuzluklara rağmen, bu sıkıntıların mükâfatını düşünerek uzun yıllar sabretmiş ve Allah'ın merhametine sığınmıştır. (Önal, 2008: XII-2/12) Hz. Eyyûb'un Rabb'ine bu bağlılık duygusu ve bu edep tavrı içinde yöneldiğinden dolayı, bu çağrısı karşılık buluyor ve o anda Allah ona rahmetini gönderiyor: Zuhaylî, 2007 : IX/100) Burada Allah'u Teâla Hz. Eyyûb'un başına gelen belayı ortadan kaldırdığını beyan etmiştir ki, bu da, onun, gerek bedeni gerekse diğer durumları hususunda eski haline döndürmüş olmasını gerektirir. (Râzî, 1981 : XXII/209) "Katımızdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir hâtıra olmak üzere" ifadesiyle kastedilen ise onun, bu konuda bir örnek kılınmasıdır. Bundan böyle belâya maruz kalanlar kendilerini bu belâyı bizim katımızda hakir oldukları için verdiğimizi sanmasınlar ve Allah'ın takdirine yani kullarından dilediğini belâya duçar kılmasına sabrederek katlansınlar. Şüphesiz bu husustaki en yüce hikmet Allah'ındır. (İbn Kesir, 1981 : II/518) Yani sabrı, sebatı, bize dönmesi, tevazuu ve itaati karşılığı ona katımızdan bir rahmet, sabrın akıbetinin ferahlık, darlıktan çıkış ve rahatlık olduğunu bilsinler diye akıl sahipleri için de bir öğüt olmak üzere ona ailesini ve onlarla birlikte olanların bir mislini lütfettik. Bazı kaynaklarda yer alan peygamberlerin isyan etmeleri dolayısıyla bu duruma maruz kaldıkları iddiasını dile getirmek doğru bir tutum değildir. Nitekim Ahd-i Atîk'te yer alan ve Hz. Eyyûb'un başına gelen musibetlere önceleri büyük bir sabır ve tevekkülle katlanıp rabbine hamdederken daha sonra isyan ettiğine dair ifadeler İslâm'ın nübüvvet anlayışına aykırıdır. Çünkü İslâm inancına göre peygamberlerde bulunan temel özelliklerden biri de ismet vasfıdır ki bu, büyük küçük bütün günahlardan, küfür ve şüpheden, yalandan uzak olmaları demektir. Aynı zamanda Kur'ân-ı Kerîm'deki ilgili âyetlerde Hz. Eyyûb'un sadece içinde bulunduğu durumu dua şeklinde rabbine arz ettiği belirtilmiş, isyan ettiğine ve günahkâr olduğuna dair herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir. (Harman, 1995: XII/17) Kurtuluş, kulun en çaresiz kaldığı anda gelir. Hz. Eyyûb'un bütün sıkıntı ve dertlerinden kurtulması da bu şekildedir. Hz. Peygamber'in Bedir'de yaptığı dua da aynen bunun gibidir. Aynı şekilde Hz. Musa tam Kızıldeniz'in önüne gelmisi arkasında düşmanın ön tarafında da denizin olması da tıpkı bunun gibidir. Yine Hz. İbrahim'in ateşe atılması da aynen buna benzemektedir. En çaresiz kaldıkları anlarda Allah'ın nusreti ve yardımı peygamberlerine yetişmiştir. Bugün müminler için de aynı durum söz konusudur. Kişi içerisinde bulunduğu zor duruma her ne zaman sabreder ve Rabbine dua ederse bu duasının karşılığını mutlaka görür. Bütün bu olaylarla da bir bakıma Allah, kişinin
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International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/5 Winter 2016 yaşadığı hayatla ilişkisini canlı tutarak tarihe müdahale etmekte, her zaman kendisini seven kullarının yanında olduğunu göstermektedir.
Ehl-i İyali ve İnsanlarla İlişkisi
a. Eşiyle
Kur'an'ı Kerim peygamberlerin eşleriyle olan münasebetlerine örnekler verir. Peygamberlerin eşlerinden Hz. Nuh ve Hz. Hud (as)'un hanımları (Övülen ve yerilen kadınlar için bkz. Kayhan, 2012 : XX/186 ve 23. Dipnot) hem elçi olan kocalarına hem de Allah'a inanmamıştır. Diğer yandan Firavun ve İmran'ın hanımlarının Allah'a imanından bahsedilir. (Övülen kadınlar için bkz. et-Tahrîm, 66/11) Hz. Eyyûb'un hanımı da Kur'an'da bahsedilen hanımlardan birisidir. Çünkü karısı bir hata işlemiş, o da eğer iyileşirse hanımına hatası sebebiyle yüz sopa vuracağına dair yemin etmişti. Bu yüzden Allah, saman çöplerini alarak hanımına vurmasını, yeminini bozan bir kişi durumuna düşmemesini istemiştir. (Kayhan, 1996: 120) Onun yaptığı yemini yerine getirmek için bir demet sapla karısına vurması, Allah tarafından kendisine tanınmış bir ruhsattır. (Zuhaylî, 2007: XII/212) Peygamberin verdiği sözü yerine getirmesi sıdk 5 sıfatının bir gereğidir.
Hz. Eyyûb'un hanımı atıf yapan âyet şu şekildedir: Kesîr, 1981 : III/205) Bir başka görüşe göre ise Hz. Eyyûb'ün eşi, hastalığı süresince ona hizmetten bir an bile geri durmamıştı. Fakat bir defasında üzüntüsü yüzünden Hz. Eyyûb'u isyana teşvik eden bazı sözler söylemiş, buna canı sıkılan Hz. Eyyûb da iyileştiği zaman ona yüz sopa vurarak cezalandıracağına dair yemin etmişti. Ancak kadının maksadı kötü olmadığı, Hz. Eyyûb sadakatinden ve hizmetinden dolayı onu çok sevdiği için 44. âyette Allah Teâlâ Eyyûb'e bu cezayı sembolik bir şekilde uygulama yolunu göstermiştir. Bu olay, cezadan maksadın, insanlara acı çektirmek değil, düzeni ve asayişi korumak, haksızlıkları engellemek olduğu; uygulamada suçlunun özel durumunun, iyi halinin göz önüne alınması gerektiğini hatırlatması bakımından önemlidir.
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Volume 11/5 Winter 2016 (Karaman vd., 2007 : IV/584 ) Bütün bu bilgilere göre yine de Hz. Eyyûb'un neden karısına 100 sopa vurmaya yemin ettiği net olarak ortaya çıkarılabilmiş değildir.
İslam hukukçuları, bu âyetin hükmünün yalnız Hz. Eyyûb'a özgü bir şey mi yoksa genel mi olduğu noktasında (Ateş, 1989 : VII/477) ve Hz. Eyyûb'un hangi sebepten ötürü hanımına karşı yemin ettiği hususunda ihtilaf etmişlerdir. (Bu konunun fıkhî görüşler açısından değerlendirilmesi için bkz. Zuhaylî, 2007: XII/212-214) Bu konuda çok çeşitli görüşler olmasına rağmen doğruya en yakın olan görüş, hanımının Hz. Eyyûb'a, bazı işlerinde muhalefet etmesinden ötürü olmuş olmasıdır. (Râzî, 1981 : XXVI/215) Diğer bir görüşe göre ise Hz. Eyyûb karısına yüz değnek vurmaya yemin etmesi bir kere uzun müddet görünmediği için ve bazılarına göre de, kocasına şeytana uymasını tavsiye tavsiye ettiği için o böyle bir yemin etmiştir. (Selıgsohn, 1993 : IV/423) Fakat bir peygamberin, şeytana uyması, hele hele karısının ona şeytana uymayı önermesi, kim derse desin veya nerede yazarsa yazsın, hiç makul ve mantıklı değildir.
Yazır âyette geçen "Dığs"ın ifadesinin demet, deste anlamına geldiğini söyler. Böylece bir demet yaparak vurmakla yeminin yerine geleceği kendisine ruhsat olarak gösterilmiş, şer'î ceza ve yeminlerde bu, "Eyyûb ruhsatı" adıyla baki kalmıştır. Âyette ne demeti olduğu açıkça belirtilmediği için daha geniş mânâlara ihtimali de söz konusudur. Ayrıca burada çok farklı bir anlama giden Yazır, âyetin yalnız o ruhsatı göstermekle kalmadığını, eli altın da bir cemaat kurulması gerektiğini de anlattığını ifade eder. (Yazır, 1979: VI/4101-4102) Hal böyle iken maalesef bazı fakihler, bu âyeti, kişisel çıkarların korunması ve dinin farzlarından kaçmak için vesile edinmişler, buna dayanarak şer'î hileler uydurmuşlardır. (Ateş, 1989: VII/ 477) Hz. Eyyûb'ün eşiyle olan münasabeti onun model bir insan olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü hastalığında yanından ayrılmayan ve sadakatle eşine karşı vazifelerini yapan hanımına karşı yaptığı yemini yerine getirmiştir. Aslında kendisine iyilik eden bir insana bir insanın herhangi kötü bir davranış yapması düşünülemez. Bilakis teşekkür etmesi ve iyilik etmesi gerekir. Ama o hanımı hakkında Allah'a verdiği sözü yerine getirerek, yeminini ifa ederek bu hususta örnek ve model bir şahsiyet olduğunu ortaya koymuştur.
b. Çocuklarıyla
Kişi için servet ve çocuklar dünya hayatının süsü olmasının (Kehf, 18/46) yanında aynı zaman da bir imtihanıdır.
7 Kur'an bizlere Peygamberlerin evlatlarıyla ilgili çeşitli sıkıntı ve imtihanlara maruz kaldığını haber vermektedir. Mesela Hz. Âdem'in oğlu Kâbil haksız yere kardeşi Hâbil'i öldürmüş, (Mâide, 5/30) Nuh (as) oğlunu imana çağırmasına rağmen o bu davete olumsuz yanıt vermiştir. (Hûd, Kur'an'ın ifade ettiğine göre Hz. Eyyûb da böylesi bir imtihana maruz kalanlardandır. Çünkü Peygamberî gelenek böyle bir örüntüyle örülmüştür. Bütün peygamberler Allah tarafından çeşitli vesilelerle imtihana tabi tutulmuşlardır. Hz. Eyyûb'de imtihana tabi tutulan peygamberlerden birisidir. O ailesini, malını ve her şeyini kaybetmiştir. Bütün bunlara rağmen sabretmiş, dayanmış, hiçbir zaman şükür ve teslimiyetten ayrılmamıştır.
Hz. Eyyûb çektiği onca sıkıntıya sabredip ve büyük bir teslimiyet göstermesi sebebiyle hem ailesi hem de onlarla beraber bir misli mükâfat olmak üzere kendisine verilmiştir:
Bizden bir rahmet ve olgun akıl sahipleri için de bir ibret olmak üzere ona hem ailesini hem de onlarla beraber bir mislini bağışladık." (Sâd, 38/43) Âyette Eyyûb'e aile halkının ve onlarla beraber bir mislinin ihsan olunduğu bildirilir. (Doğrul, 2006: 276) Müellifler Hz. Eyyûb'ün durumu düzeldikten sonra, kaç çocuğu olduğu üzerinde de ittifak etmemişlerdi: Bu bağlamda kimilerine göre, ölen çocukları yeniden dirilmiş ve kimine göre ise, karısı gençleşerek, yeni çocuklar dünyaya getirmiştir. (Selıgsohn, 1993 : IV/423) İbn Kesir İbn Abbas'tan gelen rivâyete dayanarak; Ona (malı, ailesi ve çocuklarının) aynılarının geri verildiğini söyler. (İbn Kesir, 1981 : II/518) Tâberî Hz. Eyyûb'a aile efradının ve bunlarla beraber mislinin yeniden verilmesini şu şekilde yorumlamıştır: a) Yüce Allah Eyyûb'un helâk olan aile efradını dünyada diriltmedi; ancak ona bunların bir mislini daha yeniden bahşetti. Helâk olan aile efradını da âhirette vereceğini vaad etti. b) Allah, Eyyûb'un helâk olan aile efradına yeniden hayat vermiş ve yeni doğumlarla birlikte bir mislini daha lütfetmiştir. c) Allah, onun aile efradına yeniden hayat verdi. Evlatlarının evlenip çocuk sahibi olmaları sonucu, eskiden var olanlara ek olarak bir mislini daha vermiştir. (Taberî, 2003: XVI/366-367) Âyette geçen "akıl sahipleri için ibret" terkibinden kasıt, insanoğlu ne halde olursa olsun, Allah'a isyan etmemeli ve O'ndan ümidini kesmemelidir. Binaenaleyh iyilikte de, kötülük de kendisinden başka ilâh olmayan Allah'ın elindedir. O, dilediğini iyi durumdan çok kötü bir duruma, çok kötü durumdan da çok iyi bir duruma getirir. Dolayısıyla da akıl sahibi her insan ümit ettiğini sadece Allah'tan beklemelidir. (Mevdûdi, 1996 : V/79) Çünkü "Katımızdan bir rahmet ve akıl sahipleri için bir hatıra olmak üzere" âyetinde eğer insanlar da onun gibi sabrederlerse onun gibi sevap kazanırlar anlamı da vardır. (Beyzâvî, 2004:II/673) Hz. Eyyûb'un çocuklarıyla olan ilişkisine dair Kur'an'da herhangi bir ifade yoktur. İlgili âyetlerin tefsirinden yola çıkarak diyebiliriz ki, çocukları imtihan gereği olarak elinden alınmıştır. Buna rağmen o isyan etmemiş, herhangi bir serzenişte bulunmamış ve büyük bir teslimiyet göstermiştir. Onun çocuklarıyla alakalı olarak gösterdiği bu tavır elbette diğer insanlara örneklik teşkil edecektir. Zaten âyetlerde de çocuklarının elinden alınması sebebiyle herhangi bir serzenişte bulunduğunu dair bilgi mevcut değildir. Belalara sabrederek çocuklarının elinden gitmesinden dolayı herhangi bir şikâyette bulunmayan bu peygamberin davranışı, elbette takdire şayan bir durum olmasının yanında diğer insanlara model olacak bir mahiyet arz etmektedir.
d. İnananlarla ve Diğer İnsanlarla
Hz. Eyyûb'un inananlar ve diğer insanlarla ilişkisine dair herhangi bir âyet yoktur. Biz bunlara ilişkin bilgileri çeşitli kaynaklardan öğrenmekteyiz. Hastalık ve malın elinden gitmesi kişiyi başkalarından uzaklaştıran bir unsurdur. İnsanlar da onun bu durumuna karşı bir tavır almış olabilirler. Fakat inananlara düşen zor zamanda dostunun yanında olmaktır. Nitekim Hz. Eyyûb hastalandığı vakit, yanında zevcesi dışında hiçbir kimsenin kalmadığından bahsedilir. (İbn Kesir, 1981 : III/205) Rivâyete göre onun bu halini duyan üç dostundan Temmanlı Elifaz, Şuahlı Bildad ve Naamalı Tsofar ziyaretine gelerek acısını paylaşırlar. Dostları yedi gün yedi gece başucunda hiç konuşmadan beklerler. (Harman, 1995: XII/16 ) Diğer bir görüşe göre bu sabır timsali peygamberin imtihanı, tam on sekiz yıl sürdü. Yakın ve uzak olan herkes ondan ayrıldı. Ancak, din kardeşlerinden ikisi, sabah akşam onun yanına (Köksal, 2001 : I/343) uğradığı rivayet edilmiştir.
Malı ve Dünya İle İlişkisi a. Sağlığı
Hz. Eyyûb (as) Allah tarafından malı ve çocuklarıyla imtihan edildiği gibi bedeniyle ilgili bir imtihana da maruz kalmıştır. Zira başına gelen belalar, hem malı, hem ehli ayali hem de sağlığının (Doğrul, 2006: 276) şeklinde görüşler olmasına rağmen biz onun rabbine karşı bir şikâyet durumunda olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü âyetleri incelediğimizde bu peygamberin Allah ile olan diyalogunun çok ince ve hassas bir ilişki üzerine oturduğunu görüyoruz. Bu sebeple rabbiyle çok ince ve duyarlı bir ilişki içerisinde bulunan ve hitabını buna göre yapan bir kişinin herhangi bir şikâyette bulunmasına ihtimal vermiyoruz.
Ayak vurmak, ayakla debrenmek, özengilemek, olduğu yerde tepinmeye, çabalamaya veya yolculuk veya hicret ya da harp etmeye yani mücahedenin mümkün olabilen her kısmına uygun olabileceğine göre bu hatırlatma, kıssadan hisse alınması gereken noktalarından birini teşkil eder. (Yazır, 1979 : VI/4101) Her ne kadar duasına isticap edilse de ayağıyla vurması emredilerek kişisel çabanın önemli olduğu ortaya konuluyor. Demek ki kişinin batınî anlamda dua etmesi yeterli görülmemiş, zahiri anlamda da bir çaba içerisinde bulunması gerekli görülmüştür.
Ayrıca bu kıssadan hareketle tedavinin bir dış bir de iç yönünün varlığından bahsedebiliriz. Çünkü ayağını vurması sonucu çıkan sudan içerek iç hastalıkları, onunla yıkanarak dış hastalıkları ortadan kalkmış ve sağlığına kavuşmuştur. Hz. Eyyûb'un hastalığıyla ilgili olarak, insanları kendisinden nefret ettirecek kadar ağır ve tiksindirici olduğu yolundaki Yahudi menşeli bilgileri bir peygamberin kendi saygınlığı ve sosyal konumuyla bağdaştırmak, asla mümkün değildir. Çünkü Kur'an'da ve güvenilir hadis kaynaklarında bu tür bir bilgiye rastlanmamaktadır. Diğer İslâmî kaynaklarda geçen bu yöndeki malumat ise tamamen İsrâilî kaynaklardan intikal etmiştir. (Harman, 1995: XII/17; Zuhaylî, 2007: XII/212) Hz. Eyyûb bedenî birçok hastalığa maruz kalmasına rağmen hiçbir zaman rabbine bir şikâyette bulunmamıştı. Bu hastalığın müddeti uzun bir süre olmasına rağmen yine de kendisi hep şükür durumunda olmuş, bir kez olsun isyan etmemiştir. Senelerce hastalıklarla mücadele etmesine rağmen bunu teslimiyetle karşılamış, Allah tarafından bir imtihana tabi tutulduğunun bilincinde Hz. Eyyûb Allah'tan korkan, kötülükten sakınan, kâmil ve doğru bir kişi olarak takdim edilir. Yedi oğul, üç kız babasıdır. Kendisi daha ziyade hayvancılıkla meşgul olurdu; deve, sığır ve koyun sürülerine sahipti. 7000 koyunu, 3000 devesi, 500 çift öküzü, 500 dişi eşeği ve pek çok kölesi vardır. Şarktaki bütün insanların en büyüğüdür. Bir gün melekler kendilerini takdim etmek üzere rabbin huzuruna geldiklerinde şeytan da aralarına karışır. Rab şeytana, "Kulum Eyyûb'a iyice baktın mı? Çünkü dünyada onun gibisi yok; kâmil ve doğru adamdır; Allah'tan korkar ve kötülükten sakınır" deyince şeytan, Eyyûb'un servetini elinden almasından kaygı duyduğu için Allah'tan korktuğunu iddia eder. Bunun üzerine rab Eyyûb'u denemek için şeytana onu yoksullaştırma imkânı verir. Gerek tabii âfetler, gerekse düşman kavimleri tarafından çocukları ve bütün malı mülkü telef edildi; kendisi de ağır bir hastalığa yakalandı. Hz. Eyyûb, şeytanın beklediğinin aksine bütün bu felâketleri büyük bir tevekkül, sabır ve teslimiyetle karşılayarak Allah'a secde eder ve "Anamın bağrından çıplak çıktım ve toprağın bağrına çıplak döneceğim; rab verdi ve rab aldı. Rabbin ismi mübarek olsun" der. (Kitab-ı Mukaddes, Eski Ahit (Tevrat), Eyub, 500-501; Harman, 1995: XII/16; Karaman vd., 2007: III/695) Hz. Eyyûb'un malıyla ilgili takındığı tavır onun bu konudaki modelliğini de ortaya koymaktadır. Çünkü o mallarının elinden gitmesine büyük bir sabır ve teslimiyet göstererek herhangi bir isyanda bulunmamıştır. Malında Allah'ın verdiği bir nimet olduğunun bilincinde olmuştur. O bunların Allah tarafından kendisine verildiğini ve yine O'nun tarafından alındığını ifade ederken kâmil bir mümine has bir tavır sergilemiştir. Aslında malının elden gitmesi karşısında onun bu olgun tavrı biz müminler için örnek alınması gereken bir hususiyettir. Âyetlerde bu durum çok açık olmasa da malının elinden alınması karşısında herhangi bir isyanda bulunmaması ve tevekkülle dua etmesi onun model bir insan olduğunu ortaya koymaktadır.
Ebû Hüreyre'nin aktardığı rivayete göre bir hadiste şu bilgiye yer verilmiştir: O çıplak olarak yıkandığı bir sırada birden üzerine altın çekirgeler dökülmüş, bunları avuç avuç alıp elbisesinin içine koymaya başlamış, bunun üzerine rabbi ona, "Şu gördüğün şeylere karşı ben seni zengin yapmadım mı?" diye buyurunca Eyyûb, "Evet, senin izzetine yemin olsun ki bana çok şey verdin, fakat senin bereketine karşı benim bir zenginliğim yoktur" demiştir. (İbn Hanbel, Müsned, II, 243, 314, 490; Buhârî, "Ġusül", 20, "Enbiyâ", 20, "Tevĥid", 35; Nesâî, "Gusl", 7) O burada farklı bir yorumda bulunarak Allah'ın fazlından hiç kimsenin müstağni kalamayacağını ortaya koymak istemiştir. Her şeyin sahibinin Allah olduğu düşüncesinden hareketle aslında malın mülkün O'na ait olduğu vurgulanmıştır.
Sonuç
Kur'an, bütün peygamberleri örnek bir şahsiyetler olarak sunduğu gibi Hz. Eyyûb'u da model bir kişilik olarak bizlere sunar. O bedenine isabet eden hastalıklara ve malının elinden gitmesine karşı sabrederek örnek bir tavır sergilemiştir. Böyle bir durumda sığınağı ise Rabbine yaptığı duadır. Ayrıca eşiyle olan münasebetinde ise verdiği sözü yerine getirerek örnekliğini ortaya koymuştur.
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Volume 11/5 Winter 2016 meşakkate, hastalığa ve her şeyini kaybetmeye rağmen onun gösterdiği sabırdır. Hanımına karşı ettiği yemin ve bu yemini yerine getirmesi ise peygamberin verdiği söze sadık kalması açısından önemlidir.
Hz. Eyyûb, o kadar hastalık çekmesine rağmen yine de rabbiyle olan irtibatını her zaman canlı tutmuştur. Verilen bütün sıkıntı ve meşakkatlerin bir imtihan vesilesi olduğunun bilincinde hareket etmiştir. Bu sıkıntılardan kurtulmak için yaptığı dua da çok ince ve hassas bir çizgide ifade edilmiştir. Bir bakıma o, dolaylı bir yoldan "rabbim bu belayı benden kaldır" değil de "başıma bir dert geldi, sen merhametlilerin en merhametlisisin" şeklinde ince bir üslup kullanmıştır. O Allah'tan istediği şeyi direk istemiyor. Allah'a karşı olan edebinden dolayı çektiği sıkıntının kaldırılması için bir arzuda bulunmuyor. Sadece durumunu ortaya koyarak Allah'la farklı bir hitap tarzı ve iletişim içerisinde oluyor. Bu durum Allah ile elçisi arasındaki ilişkinin hassas bir denge üzerine kurulduğunu göstermektedir. Buradaki bu hitap tarzı da biz müminler için örnek olacak bir mahiyettedir. Mümin rabbinden isteyeceği şeyi böyle bir hassas denge içerisinden istemek durumundadır. Kendisinin bir kul olduğu gerçeğini her zaman zihninde canlı tutarak isteğini dile getirmesi gerekir. Bu bilinç önce kendini bilmeye daha sonra ise rabbine bilmeye götürür. Çünkü nimet olarak kendisine verilen her şey mutlak yaratıcı tarafından ihsan edilmiştir. Nimetin kimden geldiğini bilmek ise şükrün en üst derecesidir. 
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